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  In unserer Verwandschaft machen sich Verfallserscheinungen bemerkbar, die man eine      
  Zeitlang stillschweigend zu übergehen sich bemühte, deren Gefahr ins Auge zu blicken      







  anzuwenden, aber die beunruhigenden Tatsachen häufen sich derart, daß sie eine      



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  on his audiences. But his listeners were people in despair, feeling victimized and      
  haunted by inner demons, starved for good news and stimulation, and indifferent to      
  rational programs and logical arguments. The Führer demanded from them faith and      













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Nun wird man sich denken können, daß in der Nähe fallende Bomben einen solch     
  sensiblen Baum aufs höchste gefährdeten. Es kam zu schrecklichen Szenen, wenn die      
  Zwerge vom Baum gefallen waren, einmal stürzte sogar der Engel. Meine Tante war      
  untröstlich. Sie gab sich unendliche Mühe, nach jedem Luftangriff den Baum komplett      






















































































































































































































































































































































































































Section IX.         
The Touristic Drive to Confirm Authentic Existence 
  The loss of meaning through capitalism’s simulacrum often provides for the need to confirm 
one’s existence. One way this can be achieved is to escape one’s culture, which Böll illustrates by 
Schwager Karl and cousin Lucie’s plans of emigration, which “scheinen sich zu realisiern” (84). Schwager 
Karl finds a country in which “man trägt […] Kleider, die den ihren nicht unähnlich sind, man liebt dort 
die scharfen Gewürze und tanzt nach Rhythmen” (84‐85). A simulacrum of perfected traditions creates a 
desire for a return to the old rituals and is linked to the overbearing effects of perpetual affirmation of 
one’s own tradition – in this sense: Christmas.  As Dean MacCannell notes in The Tourist: A New Theory 
of the Leisure Class: “Touristic consciousness is motivated by its desire for authentic experiences, and 
the tourist may believe that he is moving in this direction, but often it is very difficult to know for sure if 
the experience is in fact authentic.”102 
                                                            
102 MacCannell, Dean. The Tourist: A new theory of the leisure class. Berkeley and Los Angeles: University of 
  California Press, 1999. Print. 
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   That Schwager Karl’s plans seem to materialize denotes an emphasis on the imaginary 
projection of an unsoiled paradise: a place where people can feel free from the restraints of social roles. 
It is interesting to note that such a possibility is largely brought about by the accumulation of wealth, 
which provides for the ability of leisure. Although there is no mention of tourism, the German word 
Auswanderung can be seen to be similar in application to the Australian‐Aboriginal usage of walkabout, 
for they both imply an eventual return after enough wandering is done in an outward‐lying area, though 
not explicitly so. One can only surmise that Schwager Karl and cousin Lucie’s pressing need to travel 
abroad was fueled by the images of a poster in some Reisebüro. The relationship between the images of 
a projected paradise and that of the individual’s desire to escape society often occurs as the “first 
contact of a sightseer has with a sight is not the sight itself but with some representation thereof.”103 
  Whereas cousin Lucie seeks to revive meaning through other traditions, her brother Johannes 
seeks to annul all such traditions: “[…] leider hat sich das böse Gerücht bewahrteitet: er ist Kommunist 
geworden” (NW 85). The rumors maintain their identity through a reflection of partial truth that turns 
out to be true.  One can only assume that such a turn from the ideal was brought about by the forced 
participation in a tradition that reinforced the overbearing tenets of capitalism: the signifier of 
accumulation of wealth. Seen from the Marxist point of view, capitalism is the love of gold that 
“represents the misdirected desire for immortality and lack of bodily corruption […] the denial of 
finitude and death, themselves represented by shit. Shit and gold stand as repressed metaphor for each 
other.”104  
   Whereas one brother chooses rejection of a ritual which signifies the positive aspect of 
accumulating surplus, the other chooses the epitome of ritualizing the accumulation. Vetter Franz’ 
divergent behavior takes the form of penance: he becomes a man of the cloth. The narrator comments 
                                                            
103 ‐‐‐, Ibid. 109‐110.  
104 Allen. Ibid. 93.  
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on his Zustand as something which had not previously happened to any member of the family: “er ist 
arm” (NW 85). This negative precedence is lessened by his decision to remain single, for the undue 
burden of poverty, as a result of his unverantwortliche Frömmigkeit, affects only him. However, the 
brother’s separate paths have resulted in a positive outcome, for they reach a rapprochement of sorts 
as a result of being forced to deal with their mother’s incessant need for tradition.  
Section X. 
Bourgeois Notions of a Perfected Simulation of Family 
  In the instance of Onkel Franz, his behavioral change can be seen in light of trying to obviate his 
finitude. Despite his age he is still able to manage a lover. But, most of all, it is the manner in which he is 
able to run his business that causes the rest of the family to marvel. He has become the epitome of a 
captain of industry. No longer forced to manage the production of illusion at home he can do what he 
wishes in his free time. Böll correctly predicts a current concept of business: outsourcing. Onkel Franz 
makes use of an unemployed stage manager, whose only task is to make sure all the simulacrum of 
family traditions run “[…] wie am Schnürchen” (86). The stage production has achieved automation and 
the actors are no longer even a skilled guild. The previously hidden mechanism is no longer hidden, but 
has evinced itself and taken control of all aspects of the simulacrum and the curtain falls on the last 
remaining vestiges of skilled labor: acting is replaced by the perfected simulation.  
  Das fremde Künstlervolk produces nightly productions of the tradition, though the perfection of 
the production has eroded any remnants of natürliche Gastlichkeit. One evening the narrator stops by 
and hears unmistakable lyrics of a Christmas song: “weinachtlich glänzet der Wald…,” (86) but is unable 
to make out the rest of the song, because just then a Lastwagen rumbles down the road. The symbol of 
mechanized objects as an interruption for understanding meaning could not be any clearer. As the 
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narrator mentions, the precision of the simulacrum is too true to be believable: “Die Ähnlichkeit der 
anwesenden Mimen mit den Verwandten, die sie darstellten, war so erschreckend, daß ich im 
Augenblick nicht erkennen konnte” (86). The simulacrum is present in all its fausse gloire: the 
hammering dwarves, which he cannot see, but he hears; the angel’s whisperings of Frieden which he 
cannot make out, yet he instinctively knows it is there, for this is the result of the simulacrum: it is 
perfect. Simularcum does not fail, and can always be depended on.  
  In the thick of the simulated perfection of tradition and family is Tante Milla, who appears to be 
truly happy, for she, and her paid for priest, perhaps the only two “real” people in the spectacle, are 
content with this illusion of the world. They are so lost in their complacency that they fail to notice that 
“die Schauspieler offenbar auch mit Zigarren, Zigaretten und Wein traktiert werden” (86). The 
seriousness of tradition has been incorporated into grotesque form, for tradition was meant to supplant 
the unreal by riding the social body of illusion. Here, however, Böll presents tradition as it had become: 
à l’envers.  
  The final stage of this upside‐down world is adumbrated by the presence of the children, who 
“sahen blaß und müde aus” (86).  Apparently, even the phantasmagoria of Wonderland begins to weigh 
on the spirit of children. Unfortunately, they are the real sufferers, for they are caught in a situation 
which they have not created, yet are made to endure the prolonged sufferings of adult fantasy. 
However, as the narrator mentions, fortunately even children can now be simulated. The narrator 
strikes upon the novel idea of supplanting the children with “Wachspuppen, […] wie sie in den 
Schaufenstern der Drogerien als Reklame für Milchpulver und Hautcreme Verwendung finden” (87). 
Their existence is equated to that of mannequins, for they need only behave as they are told and look 
good in doing so. The travesty of the scene proves to be too much for the narrator, who is suddenly 
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overcome by the urge for sour pickles and he mentions that it is only then that he is able to understand 
how his cousin Lucie must have suffered.  
  Eventually the acquisition of Wachspuppen is fulfilled, though Onkel Franz had been reticent, 
due to the cost. However, “es war nicht länger zu verantworten, die Kinder täglich mit Marzipan zu 
füttern und sie Lieder singen zu lassen, die ihnen auf die Dauer psychisch schaden können” (87). The 
logic of sparing the progeny is a small victory in this world of the absurd.  The only two people who can 
be counted on – die Zuverlässigen – are Tante Milla and the Prälat. As symbols of ritual and tradition, 
these two represent the ironic condition: their desire for the “gute alte Zeit” (88) is the only thing that 
keeps the façade of the surreal in place. The yearning for a traditional past as it was understood has 
created the fantasy of the past as a reality for the present: “When the real is no longer what it used to 
be, nostalgia assumes its full meaning.”105 However, any notion of falsehood matters little, since in the 
end, the only thing that needs to occur is that “die Feier wird fortgesetzt” (NW 88).  
Section XI. 
Summing Up Böll’s Nicht nur zur Weihnachtszeit 
  Böll’s Nicht nur zur Weihnachtszeit illustrates the necessity to change without destroying 
cultural identity in the process. In situations like that of cousin Lucie, one gets a sound sense of her 
reasons for rebelling against the identity chosen for her by her parents. Johannes’ bilious complaints 
about working in his father’s business during the war can be seen as a double‐edged sword. On one 
hand, Johannes was blessed to have had a father who could keep from the horrors of the war. On the 
other hand, the middle class’ notion of a productive economy resulted in a need for the Nazis to 
maintain that image, which eventually led to the war. Otherwise, Germany’s economy would have 
slowly ground to a halt and eventually collapsed in ruin and the Nazis would most likely have been voted 
                                                            
105 Baudriallard. Ibid. 12. 
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out of incumbency for failure to maintain their promises of a thriving economy. Only Vetter Franz is able 
to maintain a sense of an original identity, but many would consider a Fool to be irrelevant in terms of 
substantiating the importance of foreseeing cultural change. 
   Böll clearly levels charges at the absurd, capitalistic trends of the late 1940s and early 1950s, 
although he attempts to provide a balanced look at both the negative and positive aspects.  On one 
hand, the rapid recovery and subsequent affluence of this time period proved that the Germans could 
triumph over the adverse effects of the Second World War. On the other hand, that same affluence 
provided for a state of complacency and an attitude of neglect in regards to the effects of the war and 
the horrors committed by the Nazis. In the post‐war period, the merging power of the capitalistic 
mechanism was only just getting started, yet was already signaling its ability to cloister away the 
seamier sides of the war’s reality. The war and its aftermath cannot simply be pushed under the 
metaphorical rug. A point Böll recognizes and one which endeavors to open a dialogue on in order to 
deal with these issues. He goes about such a task through the tried and true form of myth as a social 
device to bring about a coming to terms with new and old notions of cultural identity, especially in light 
of the Second World War. 
   One of the most important issues in Nicht nur zur Weihnachtszeit is Böll’s treatement of the 
precision of mechanized forms as cultural signifiers of identity and the hindrances they impose on 
understanding culture. The perfections of simulacrum are dangerous and can undo the traditional ways 
for dealing with social issues (e.g. cultural crisis). If the meanings ascribed to new traditions by the 
simulacrum are allowed to continue, then the risk of not having the necessary tools by which to deal 
with future issues is greatly increased. It is through traditions that the social body had traditionally been 
able to recognize its metaphorical refuse, and thus rid itself of toxic elements. However, because 
something is traditional does not mean that it is necessarily appropriate for dealing with social ills. A 
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point Böll illustrates throughout the short story through the humorously hypocritical remarks of the 
narrator, who sees the undoing of tradition as a negative quality of modern society. The traditions of 
any given culture hold valuable cultural notions of identity, but each generation must decide what 
should be kept, improved upon, or excluded. The lessons of the past can only be learned through a 
careful analysis of past traditions, even if they are seen in meridinious light. Böll’s short story functions 
in the same manner as ancient myth had done, for both provide a look at a cultural period which acts as 
a tool by which to gauge each subsequent generation’s concept of identity and cultural mores in relation 
to the previous generations.  
Section XII.    
A Last Look at Myth in Böll’s Der Mann mit den Messern and Nicht nur zur Weihnachtszeit 
   
  Heinrich Böll’s Der Mann mit den Messern and Nicht nur zur Weihnachtszeit are two socially 
authorized myths, which seek to understand certain experiences within the Second World War and post‐
war era. These works are effective guides for individual as well as collective understanding in relation to 
the war and its aftermath. Böll’s use of myth and writing serve as tools for the search of lost moments, 
for through the written word cultural and personal experiences can be firmly situated in the collective 
conscious of society, most specifically, that of the German experience of the war. It is through the myth 
that any society can find its needed guidance, for myth has ever been mankind’s natural means of 
dealing with the issues that affect the social and individual mind. These two short stories stand as 
productions and revelations of a time and an event that Böll sees as imperative not to forget, and rather 
than allow for a representation of such a hellish experience to be created by someone else, he has 
fashioned tale out his own experience and character. Yet, this concept is in a very real sense a double‐
edged sword, for Böll’s experience once written down becomes his own loss of self and a falsification of 
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the event he experienced. However, whatever loss occurs far outweighs the alternative of distorting 
grotesque representations from others. 
  Although myth is formed via the bromide structures of experience, these clichés are utterly 
dependable. To the modern sense of myth, its usage is often perceived to be wholly erroneous, for the 
common belief is that all must be demythologized in order to be understood. However, though 
stereotypes, archetypes, or personal sentiments form the core of myth, these devices are humanity’s 
most basic and primary tool for understanding the world and the events which transpire in and around 
its environment. Certainly in the most primitive of societies myth took on the explanation of phenomena 
at the level of divine origin; yet, it is striking as to the similarity between modern and ancient myth. The 
main difference between these two age‐derived concepts is the temporality from which they are 
viewed. Ancient myth sought to explain the unpredictable volition of deities. Modern myth seeks to 
explain the unpredictable volition of man. In the end, myth only seeks to fulfill one aim: communication. 
Even though such a notion is seriously abstract, the fact that such an endeavor is undertaken has always 
been humanity’s purpose in using myth.     
  In Mann mit den Messern Böll uses the device of myth to warn of a modern demagoguery in 
relation to the Second World War and the post‐war era. This particular piece can correctly be seen as 
apologetic, but this notion does much to reject the validity of Böll’s argument, and it does little by way 
of attempting to come to terms with the rise of the Nazis and the subsequent threat of war. Society’s  
capability for sending messages to its members had reached epic proportions. It is through new 
technologies that age‐old forms of communication can affect an individual’s perception of the world. 
Inherently linked with communication is the notion of spectacle, which is a phenomenon that dates back 
to an age as early as myth. Böll recognizes the importance that both of these elements have in modern 
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society, but he also warns of the dangers that exist without a proper investigation of the degree with 
which they can be used to manipulate.  
  In Nicht nur zur Weihnachtszeit Böll posits that there is a need to demythologize the unimpeded 
advance of the simulacrum’s mechanized perfected meaning, for this new form of meaning‐assignability 
represents an extreme in the awesome power of mass production. This unprecedented ability of 
capitalism’s simulacrum still smacks of the wax‐and‐wane constitution Böll experienced as a child. Böll 
sees the capability of capitalism’s power of reproduction not through the positive lens of human 
progress, but rather through the jaded goggles of war’s perfected capacity to slaughter. In conjunction 
with capitalism’s reproductive powers, Böll underscores that through such an awesome might a 
subconsciously created distraction has been formed which obstructs the means for coming to terms, 
especially in respect to the individual roles family members played in the establishment of National 
Socialism. As destructive as Nazism had been to Germany, Böll correctly assesses the even greater 
dangers in a partially conscious cover‐up in the post‐war years. However, he urges his fellow citizens to 
become cityoens engagés, for there is a need on the part of society’s younger members to understand 
the danger of an apathetic outlook or rejection of identity in terms of the war. Both of these instances 
reflect the road to a re‐occurrence of an event as devastating as the war.  
  Böll uses myth in order to tell of things which cannot be told. This may appear at first glance to 
be a paradox; however, myth is the first device human societies had used to substantiate their existence 
within the world and authenticate the individual as well as collective experience. Though myth may be a 
condoned prevarication, it has always served the basic function by which societies pass on learned 
wisdom, knowledge, and even prejudices. Certainly not everything which is inherited holds a 
paradigmatic advantage, but therein exist the greatest benefits of myth as a tradition, for it allows each 
successive generation and age to evaluate the mores of the previous ages. Böll correctly assesses the 
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flaws in human concepts, but he rightly recognizes the need for an awareness of those very tendencies. 
Thus he substantiates the need for myth via the tradition of mythologizing personal and collective 
experience in order that the devastating impact of the Second World War may not be forgotten with 
time. 
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